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ёшлар сегментида ходимлар ва иш берувчилар хатти-ҳаракати доираларини
тартибга солувчи институционал муҳитни такомиллаштириш чора-тадбирлари
зарур. Бунда, айниқса, қуйидаги чора-тадбирлар ўта муҳим ҳисобланади: меъёрийҳуқуқий базани такомиллаштириш, ёшлар рақобатбардошлигини шакллантириш
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ресурслари
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жараёнини
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Резюме:Ушбу мақола Қўқон хонлиги илк ҳукмдорлари давридан бошлаб Худоёрхон
ҳукмронлигига қадар бўлган сиёсий жараёнларнинг тарихига бағишланган. Бу давр
тарихшунослик асарларида "Жангнамама-и Худаяри", "Таърих-и муҳожирон" ва бошқа
рисолалар асосида батафсил ёритилган. Бу давр Бухоро амири Насруллоҳ томонидан
Қўқонга бостириб кирган муҳим ва фожиали воқеаларни ўз ичига олади.
Калит сўзлар ва иборалар: хонлик, ҳукмронлик, маккор, нотиқ, хиёнаткор
Ikromjon Ismailov
Namangan Institute of Engineering and Technology
Teacher of the Department of Social Sciences
998-93-9164242, ikrom_ismoilov@yandex.ru
Abstract
This article is devoted to the early history of political processes in the Kokand khanate till the reign
of Khudayar. This period is thoroughly discussed in historiographical works like “Jangnama-yi
Khudayari”, “Ta’rikh-I muhajiran” etc. This period also include an important and tragic event
which is invasion of Kokand by the Bukharan emir Nasrullah.
Keywords and expressions: khanate, rule, insidious, eloquent, perfidious
Икромжон Исмаилов
Наманганский инженерно-технологический институт
Преподаватель кафедры общественных наук
998-93-9164242, ikrom_ismoilov@yandex.ru
Абстракт:Статья посвящена раннему периоду политический процессов в
Кокандском ханстве до правления Худаяра. Это период широко освящен в
историографический сочинениях таких как «Джангнама-йи Худаяр», «Тарих-и
мухажиран» и.т.д. Исследуемый период включает в себя и такую трагическую событию
как завоевания Коканда бухарским эмиром Насраллы
Ключевые слова и выражений: ханства, правление, коварный, красноречивый,
вероломство
Қўқон тарихчилари асарларининг турли тил ва жанрда яратилишига
хонликнинг қуйидаги тарихий-сиёсий жараёнлари туртки бўлган.
Қўқон хонлигига асос солган минг қабиласининг бошлиғи Шоҳрухбий ибн
Ашур Муҳаммаддир14. У тахминан 1669-1670 йиллари таваллуд топган. Минг уруғи
XVIII асрнинг бошларида сиёсий ҳукуматни хўжагон сулоласининг қўлидан куч
билан тортиб олган эди.
Маълумки, хўжагон жамоаси Махдуми Аъзам – Аҳмад ибн Жалолиддин
хўжагон Косоний авлодларидан бўлиб, уларнинг ҳукмронлиги XVII асрда Шарқий
Туркистонга ҳам тарқалган эди. Шоҳрухбий ҳам хўжалар билан иттифоқ тузиб,
ҳукмронлигининг мустаҳкамлаш учун Чодак хўжаларидан бирининг қизига
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уйланади. 1709 йили уруғ зодагонлари ҳамда хўжалари розилиги билан Шоҳрухбий
хонлик тахтига кўтарилади. Унинг қасри Эски қўрғондан Қўқонга кўчирилади.
Шоҳрухбий даврида Ўш, Ўзган, Хўжанд ҳали мустақил бўлиб, Қўқон давлатининг
шимолий чегараси Наманганнинг Шоҳидонигача чўзилади. Шоҳрухбий ўлимидан
сўнг унинг ўрнига уч ўғлидан бири бўлмиш Абдураҳимбий ҳижрий 1132 (милодий
1721) йили шаввол ойида (июль) тахтга ўтиради. Низомиддин Муҳаммад
Абдураҳимбий ҳижрий 1110 (милодий 1690) йили оламга келган эди. Отаси даврида
у Наманганда ҳоким бўлиб, унга Муҳаммад Баҳодур номли киши оталиқ бўлган.
1725 йили у Хўжандни Оқ Бўтабий юз қўлидан олиб, бир йилдан сўнг Ўратепани
забт этиб, Қўқон давлатига қўшади.
1729-1730 (баъзи манбаларда ҳижрий 1145, милодий 1732) йилда
Абдураҳимбий Самарқандга юриш қилиб, шаҳарни қамалга олади. Лекин шаҳар
аъёнлари ва оқсоқоллари бир неча кун ўтмай, шаҳар дарвозаларини очиб беради. Бу
вақтда Туркистоннинг кўп жойларида қабила ва уруғлар ўзаро уруш ва жанглар
билан машғул эди. Шу боис Абдураҳимбий қабила ва уруғ раҳбарлари билан
иттифоқ тузиб, давлат чегараларини кенгайтиради. Шаҳрисабз волийси Иброҳим
оталиқ кенагас билан эса қариндош бўлиб, унинг қизига уйланади. Мингларнинг
кенагас уруғи билан тузган бу иттифоқи XIX асрнинг 60-йилларигача давом этади15.
Аммо орадан олти ой ўтмай, Бухоро хони Абулфайзхон Самарқандни ўз
тасарруфига қайта киритади. Абдураҳимхон бундан хабардор бўлгач, Қўқондан
Хўжандга келганида ўлдирилади ва ўрнига Абдулкаримбий ибн Шоҳрухбий (17341750)хон бўлди.
Муҳаммад Абдулкаримбий ҳижрий 1115, милодий 1703 йилда таваллуд
топган. У хон бўлишидан олдин валиаҳд сифатида Наманганда ҳоким эди.
Абдулкаримбий асосий эътиборини давлатни мудофаа қилиш ишларига қаратади.
Унинг замонида Қўқон шаҳри атрофи қўрғон билан ўралади, Исфара, Қатағон,
Марғилон, Ҳайдарбек дарвозалари қурилади. 1741-1745 йилларда Фарғона
жунғорлар ҳужумига дуч келади. Абдулкаримбий қипчоқ-қирғизлар ҳамда Ўратепа
ҳокими Фозилбий юз ёрдамида улар билан урушлар олиб боради. Шу вақтда
Абдулкаримбий ҳам Тўрақўрғон ва Самарқандга Абулфайзхон илтимосига биноан
юришлар қилади. 1745 йили Миёнколда хитой-қипчоқлар Ибодуллоҳбий
раҳбарлигида бош кўтаради. XIX асрнинг бошларида Хитой ҳукумати тазйиқи
остида Шарқий Туркистондан Фарғона водийсига қалмоқлар, уйғурлар, қирғизлар,
қорақалпоқ ва қозоқ-қипчоқлар кўчиб келишади16. Фарғона водийси XVIII асрнинг
ўртасида кўплаб халқ ва жамоалар учун ватан бўлади.
Водийда хўжалик ва маданий ҳаёт ривожлана бошлади. 1749 йили
Абдулкаримбий қалмоқ (жунғорлар) билан сулҳ тузади. Сулҳ шартларига кўра,
қалмоқлар ватанига қайтганига қадар қозоқ даштларида яшаб туриш ҳуқуқига эга
бўлади. Қўқон хонлиги даврида эса уларга ўтроқ халқ билан савдо-сотиқ қилишга
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ижозат берилади. Қалмоқлар Қўқон худудига бостириб кирмасликни зиммаларига
олади. Яна иттифоқ тўлиқ ишонарли бўлиши учун жунғор-қалмоқлар ўз томонидан
бир шаҳзодани Қўқандга жўнатади ва Қўқанддан Бобобек ибн Абдулкаримбий
кўчманчилар қароргоҳига юборилади.
1750 йили Абдулкаримбий вафот этади ва ўрнига унинг ўғли Абдураҳмон
тахтга кўтарилади. Аммо тўққиз ойдан кейин Марғилонга ҳоким этилиб, хонликка
Абдураҳимбийнинг иккинчи ўғли Эрдонабий (Абд ул-Қаюмхон) ўтқазилади.
Эрдонабий хонлиги даврида музокаралар олиб бориб, Хитойнинг Қўқон хонлигига
ва Қўқон хонлигининг Шарқий Туркистон – Қошғар ишларига дахл қилмаслиги
ҳақида шартнома тузилади ва анча муддат тинчлик ўрнатилади.
Эрдонабий даврида (1750-1762) Фарғона тўрт вилоятга бўлинар эди. Булар:
Андижон вилояти, Наманган вилояти, Чуст ва Қўқон мулки. Қўқон дор ус-салтанат,
яъни давлатнинг пойтахти эди. Эрдонабий Исфара ва Хўжандни мулкларига қайта
қўшиб олиб, 1754 йили Ўратепага юриш қилади, лекин шу юришда мағлуб бўлади17.
Эрдонабий 1762 йили вафот этади. Уруғларнинг бий ва оқсоқоллари ўзаро
маслаҳатлашиб, Сулаймонхон ибн Шодибий ибн Шоҳрухни тахтга кўтариш
хусусида қарор қабул қилишади. Аммо бир неча ойдан сўнг у тахтдан туширилади
ва хонлик тахтига Абдулҳамидхон ибн Абдураҳимхон «Норботир» – Норбўтабий
(таваллуди ҳижрий 1163 йили, муҳаррам ойининг учинчи куни, милодий 1749 йил
13 декабр, вафоти ҳижрий 1213, милодий 1798 йили) ўтиради18. Норбўтабий ва
Олимхон даврида (1798-1810 милодий йиллар) Қўқон хонлигининг бирлашиш
жараёни охирига етади. Олимхон даврида Тошкент ва Чимкент хонлик ҳудудига
қўшилади.
Унинг даврида хонликнинг ҳўжалик ва маданий ҳаёти ривожлана бошлади ва
Қўқон Фарғонанинг маданий ва иқтисодий марказига айланади. XIX аср бошларида
Қўқон хонлиги қўшни давлатлар билан алоқалар ўрнатиб, уларга ўз элчиларини
ҳам юборади. Қўқоннинг Хива, Шарқий Туркистон, Бухорога юборган элчилари
ҳақида маълумотлар бор19.
1805 йили етти йиллик ҳаракатлардан сўнг Олимхон Хўжандни, 1806 йили эса
Ўратепани забт қилиб, итоатига киргизади20. Лекин кўп ўтмай Ўратепа
мустақилликни қўлга киритиб, Махмудхўжа ҳоким бўлади. Олимхон Бухоро
қўшинидан мағлуб бўлиб, сиёсатини ўзгартиради. Энди у Тошкентга юриш
қилишга қарор қилиб, 1809 йили бу вилоятни ишғол этади. Бу ерда туриб Олимхон
қишнинг ўрталарида қўшинини Сайрам ва Чимкентга, чекинган тошкентликлар
қўшинига қарши юборади. Об-ҳавонинг қийинчиликлари, қишнинг совуқ келгани
ҳамда Олимхон қаҳру-ғазабидан тўйган қўшин бошлиқлари ва хон душманлари
унинг укаси Умархон тарафига ўтади. Умархон ҳам бу кишиларни қўллаб туриб,
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эътироз билдирмайди21. Умархон қўзғолон кўтарган қўшин билан Қўқонга қайтади
ва хонлик тахтига кўтарилади. Олимхон Тошкентда қолган яқинлари билан Қўқонга
қайтаётганда Умархон ва Тошкент зодагонлари одамлари томонидан Сарой деган
мавзеда отиб ўлдирилади22.
Олимхон ўлимидан сўнг (ҳижрий 1225, муҳаррамнинг биринчи куни,
милодий 1810 йили олтинчи февраль) Қўқон тахтига Умархон ибн Муҳаммад
Абдулҳамид (Норбўтахон) Баҳодир ўтиради. Умархон даврида эса зодагонлар қайта
ҳокимият устига келиб, руҳонийлар ҳам давлат ва сиёсат ишларига аралашадиган
бўлади.
Бу даврда Самарқандга Юсуф мингбоши раҳбарлигидаги қўшин юборилиб,
бу вилоятнинг чегаралари талон-тарож этилади. 1816 йили эса Ражаб қўшбеги
бошчилигидаги қўшин Туркистонни забт этиб, у хонлик худудига киритилади. Шу
юришдан сўнг Умархон руҳонийлар розилиги билан «амир ал-муслимин» унвонини
олиб, ҳам диний, ҳам дунёвий ҳокимиятга эга бўлади. Умархон даврида Қўқон
хонлигининг давлат тузуми, давлат ишларини юргизиш қонун-қоидалари, диний
ишлар тартибга келтирилиб, мамалакат чегаралари аниқлаб олинади. Энди Қўқон
давлатининг чегараси шимолда Туркистон ва Дашти Қипчоққача, ғарбда
Самарқандгача, Жанубда Кўҳистон ҳамда Кўлоб, Ҳисор ва Шаҳрисабзгача, Шарқда
эса Шарқий Туркистонгача етарди23. Умархон 1822 йили 30 декабрда вафот этгач,
унинг вориси Муҳаммадалихон даврида (1822-1842) Қўқон ҳукуматини Кўлоб, Ҳисор,
Бадахшон, Дарвоз, Масчоҳ тан олади. Муҳаммадалихон даврида қирғизларнинг
баъзи туманлари Қўқонга қўшиб олинади.
Сирдарё бўйларидан Александр тоғлари ёнларигача Қўқон истеҳкомлари
қурилди, уларнинг атрофида зироатчилар ва савдогарлар келиб яшарди. «XVIII аср
воқеаларидан (жунгарлар истилоси давридан) сўнг қишлоқ ва қисман шаҳар ҳаёти
қайта тиклана бошлади», – деб ёзган эди В. В. Бартольд24. Бу жойларда Бишкек ва
Тўқмоқ қалъаси (1825 й.), Куртка (1823 й.) ва бошқа истеҳқомлар қурилди. Аммо
Ўратепа вилояти Қўқон ва Бухоро учун жанг ва урушларнинг майдони бўлиб қолди.
Бу урушлардан фақат халқ азоб чекарди, холос25. Умархон давридан бошлаб Қўқон
Ўрта Осиё минтақасида сиёсий жараёнлар ва халқаро муносабатларда фаол
аралаша бошлади.
Муҳаммадалихон 1822 йили Маъсумхон Тўра, шайх ул-ислом Домулло
Зокирхўжа эшон ва тоғалари Қосим бекларбеги томонидан хонлик тахтига
кўтарилади26. XIX асрнинг 20-йилларида Қўқон давлати хўжаларнинг ҳаракатлари
сабабли Шарқий Туркистон ишларига аралаша бошлайди. 1832 йили Пекин Қўқон
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билан сулҳ тузиб, Қўқонга баъзи енгилликлар берди. Масалан, Қўқон хони ўз
оқсоқоллари орқали Қошғардаги раъийатдан солиқ олиш ҳуқуқига эга бўлади27.
1833-34 йиллари Қоратегин босиб олинди. Юқорида таъкидлаганимиздек,
Қўқон ҳукуматини Кўлоб, Ҳисор, Бадахшон шоҳлари ҳам тан олди. Қирғизлар
яшайдиган ерлар ҳам хонлик ҳудудига қўшиб олинди. Лекин Муҳаммадалихон
ҳукмронлиги даврининг охирги йилларида Қўқон давлатининг ички аҳволи оғир
эди. Қўқон худудига қўшилган қирғиз ва қипчоқ бошлиқлари бир томондан, ўтроқ
аъён ва зодагонлар кучлари, раҳбарлари иккинчи томондан ўзаро қаршилик ва
душманликни бошлай берди. Тошкент ашрофлари, муҳожирликда бўлган турли
гуруҳлар намоёндалари (Муҳаммад Ҳакимхон бошчилигида) марказий ҳукуматни
қўлга олиш учун курашни кучайтирди. Сарой ва хон атрофидаги мансабдор
шахслар ҳам баъзан иғволарга қўл урарди. Бухоро амири Насруллоҳ (1826-1860) ҳам
қарама-қаршиликлардан фойдаланиб, бу бой ўлкани эгаламоқчи эди.
Натижада, 1842 йили май ойида Бухоро амири Насруллоҳ Қўқон шаҳрини
эгаллайди. Бу юриш ҳар хил гуруҳларнинг ички сиёсий қаршиликлари натижаси
эди. «Шу гуруҳларданг бири – Тошкент аъёнлари ва Шаҳрисабздаги қўқонлик
муҳожирлар бирлашгач, ўз душманларини йўқ қилиш учун ҳамма воситалардан
фойдаланиб, мақсадларига эришолмай, Бухоро амири
Насруллоҳдан мадад
28
сўрашди», - деб ёзилган манбаларда . Бу юриш ташкилотчиларидан бири
муҳожирликда бўлган Қўқон хонлари авлодига мансуб Ҳакимхон тўра ибн
Маъсумхон шайх ул-ислом эди29. Амир Насруллоҳ қўшини Фарғона водийсини
талон-тарож этиб, Қўқонни ҳам ғорат қилади. Қўқон хони Муҳаммадалихон ҳамда
унинг яқинлари, укаси Султон Муҳаммад, онаси шоира Моҳларойим (Нодира), ўғли
хонзода Муҳаммадаминхон ҳам ўлдирилади. Бу воқеадан олдин Бухоро амири Хўжа
Қаландар мисгар қўзғолонини ҳам бостиради. Қўзғолон Бухоро истилосига қарши
кўтарилган бўлса ҳам, унинг натижасидан хон душманлари фойдаланди30.
Бухоро амири Қўқонда 13 кун туриб, хонликдаги кўплаб ҳунарманд косиблар,
усталарни мажбуран Бухорога олиб кетади. Кўплаб хотин-қизлар ҳам ўз
ватанларидан кетиб, ғурбат ва ғарибликка дуч келади31. Амир Насруллоҳ Иброҳим
парвоначи манғитни Қўқонда ҳоким этиб, ўзи Бухорога қайтади. Иброҳим
парвоначи «Хаёл» икки ой ҳукмронлиги даврида янги-янги солиқлар солиб, Фарғона
халқига ниҳоятда жабр-ситам етказади. 70 кундан сўнг Қўқон халқи қипчоқ ва
қирғиз жамоалари кучлари билан манғитларни Қўқондан ҳайдаб, тахтга
Шералихонни кўтарадилар. Янги хон муваффақиятига Хива хонининг Бухоро
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ирлигига қилган ҳужуми ҳам мадад бўлади32. Кўп вақт ўтмай, Қўқон хонлиги
олдинги чегараларини тиклаб олади. Қўқондан Тошкент, Хўжанд ва жанубий
Қозоғистонгача бўлган мулкларга волийлар қайта тайинлана бошлади.
Шералихонни тахтга кўтарган қипчоқ-қирғиз жамоаси раҳбарлик мансабларини
қўлга олади. 1842 йили кузда Талас қирғизларининг бошлиғи Муҳаммадюсуф
Шералихонга ёрдам бериб, уни хонлик тахтига кўтариб, ўзи мингбоши бўлиб олади.
Манғитлар лашкарини Қўқон мулкидан ҳайдашда иштирок этган қипчоқларга олий
мансаблар тегмайди. Муҳаммадюсуф ҳам уларга қарши хатти-ҳаракатларни
бошлайди. Бу хабарни эшитиб, қипчоқлар Андижон ва Шаҳрихонга бориб қўшин
йиғади. Олдиларига музокара учун Юсуф мингбоши ва Шералихоннинг ўғли
Саримсоқбек юборилади. Қипчоқлар талаби билан Муҳаммад-Юсуф мингбошилик
мансабидан олинади ва ўрнига Кали Шоди деган киши вазир бўлади.
Муҳаммадюсуф Марғилонга ҳоким этиб юборилади. Каримқули додхоҳ Андижонда
ҳоким бўлгач, Мусулмонқул унга ботурбоши этиб тайинланади. Шу билан
«Мусулмонқул давлат отига миниб, ўнг қўлига қудрат қиличини олиб, белига
душманга қирон келтирадиган шамширини осади»33. Мусулмонқул асли
қипчоқларнинг қулон уруғидан бўлган экан34. У Марғилон қўшинига сардор эди ва
1843 йили қўзғолон кўтариб, Муҳаммадюсуфни Чуст яқинида мағлуб этади.
Мусулмонқулнинг норозилигига қипчоқларга қарши уюштирилган суиқасд сабаб
бўлган эди. Юсуф мингбоши қабиладошлари билан Шоди додхоҳни, Шоди додхоҳ
эса Юсуф ва Мусулмонқулни давлат ишларидан четлаштирмоқчи бўлади.
Мусулмонқулни қипчоқлар ҳамда қорақалпоқ ва қалмоқлар қўллайди. У
Наманганни олгач, Шоди додхоҳни ҳам мағлуб этиб, ўлдиради. Қипчоқлар Қўқонни
босиб олади, натижада Ўтамбий Марғилонда, Кўри Сидиқ Андижонда, Мирзот
Наманганда, Шер Кировучида, Нормуҳаммад Тошкентда, Норбахши Хўжандда
ҳоким бўлиб олади. Каримқули дастурхончи ва Қулбобо (Ҳотамқули қипчоқ)
рисолачи бўлишади35. 1844 йили қирғизлар ҳам куч йиғиб, Моду ва Ўш атрофида
бош кўтаради. Улар Алимбек, Сайид додхоҳ ва Пўлод додхоҳ бошчилигида
Мусулмоқулга қарши жангга чиқади. Мусулмонқул Қўқон лашкари билан Ўшга
келади. Аммо унинг йўқлигидан фойдаланган махаллий аъён-ашрофлар
Олимхоннинг ўғли Муродхонни тахтга кўтариб, Шералихонни ўлдиради. Бу хабарни
эшитган Мусулмонқул Ўшдан тезлик билан пойтахтга келиб, 11 кун ҳокимлик
қилган Муродхонни қатл қилади ва Шералихоннинг ўғли Худоёрхонни хон деб
эълон қилади. Ёш хонга ўз қизини бериб, унга қайнота бўлгач, оталиқ унвонини ҳам
олади. Ҳукумат қипчоқбийлари қўлига ўтади.

32

Ўша жойда. 244а-245б вар.

33

Ўша жойда., 181а вар.

34

Жангномайи Худоёрхоний, 5а,б вар.

35

Жангономайи Худоёрхоний, 5б вар; Зафарномайи Худоёрхоний, 6а вар.
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Шералихон катта ўғли Саримсоқбек(Абдураҳмонбек)ни Тошкент мулкида,
Худоёрхонни Андижонга ҳоким этган эди36.
Шералихонни тахтдан олиб, ўлдирилишига фаол қўл урган руҳонийлар –
Зокирхўжа шайх ул-ислом, домла Холмуҳаммад-раис, домлахўжамқули аълам,
Сулаймонхўжа, шаҳар ва заминдор ашрофларидан Раҳматилла додхоҳ, Сотиболди
додхоҳ, Охун додхоҳ, Муҳаммадкарим халифа, Мулла халифа ва бошқаларни
Мусулмонқул ўлдирди.
Ёш Худоёрхон қайнотаси Мусулмонқул ва қипчоқлар таъсирида қолиб, давлат
бошқарувидан бутунлай четлатилган эди. «Шундай замон бўлдики, - деб ёзади
замондош муаррих Аваз Муҳаммад, - ҳар ким ўзича ҳукм сурарди. Хон унвони
маъносиз бўлди. Мусулмонқул ва қипчоқнинг бошқа ашрофлари ўлкани ўзаро
бўлиб олдилар»37. Мусулмоқул мингбошилик лавозимига эга бўлади. Қипчоқлар ўз
авлодлари билан гуруҳ-гуруҳ бўлиб Қўқонга кириб яшай бошлади. Шаҳардаги
аҳолини ҳайдаб чиқариб, ер, мол-мулкларига эга бўлишди. Манбаларда хабар
берилишича, Мусулмонқул ҳатто эски Ўрда ерини ҳам ўз қабиладошларига бўлиб
берган 38.
AN’ANAVIY HUNARMANDCHILIK TARIXIDAN
(PICHOQCHILIK MISOLIDA)
Namangan muhandislik texnologiya instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi asistenti
Mahmudov Abduqahhor Burhonjon o’g’li
Annotatsiya: Ushbu maqolada an’anaviy hunarmandchiligining pichoqchilik sohasi
yoritilgan. Pichoqning paydo bo’lish tarixi. Pichoqning turlari va O’zbekistoninig qadimiy
pichoqlar topilgan hududlari.Pichoq yasash texnologiyasi.
Kalit so’zlar va iboralar: pichoqchilik tarixi, pichoq turlari,ukki, ustara, stol bargi,
pichoqchilik markazlari.
ИЗ ИСТОРИИ ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЕЛ
(НА ПРИМЕРЕ ВЛАДЕНИЯ НОЖОМ)
Намангаский инженерно-технологический Институт,aссистент kафедры
«общественных наук»
Махмудов Абдуқаххор Бурхонжон ўгли
Аннотация: Эта статья дает вам краткий обзор по изготовлению ножей.
История ножа. Виды ножей и древние регионы Узбекистана, где были найдены ножи.
Технология изготовления ножей.

157

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

MУНДАРИЖА
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ
01.00.00

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
Ba’zi algebraik masalalarning geometrik yechimi
Ergasheva H.M, Mahmudova O. Y ,Ahmedova G. A………………………………………
Қизиган электрон ва ковакларнинг ферми квазисатҳлари билан p – n ўтишли
диоднинг вольт – ампер ҳарактеристикаси фазасидаги боғланиш.
Гулямов Г, Гулямов А.Г, Шахобиддинов Б.Б, Мажидова Г.Н, Усманов М.А ………….
The strategy of parallel pursuit for differential game of the first order with
gronwall-bellman constraints
Samatov B.T , Ahmedov O. U ,Doliev O.B …………………………………………………….

3

9

15

О решения одной краевой задачи для уравнения третьего порядка с кратными
характеристиками в трехмерном пространстве
Апаков Ю.П, Хамитов А А ……………………………………………………………………. 21
Определение потерь на трение при течении нелинейновязко пластичной среды по
трубам
Мирхамидов У, Запаров З.А, Эгамбердиева Б.Г…………………………………………… 31
Изучение темы «молекулярное строение и свойства жидкостей» в средних
общеобразовательных школах
Онарқулов К. Э, Якубова Ш.Қ, Деҳқонова О.Қ ……………………………………………. 36
Определения теплофизических свойств топлива аэс
Эргашева М., Ортиқова О , Обиджанов Ҳ. ………………………………………………… 40
Исследование одной краевой задачи для уравнения третьего порядка параболо 


 с   Lu   0
гиперболического типа вида  
 x y

Шерматова Х.М………………………………………………………………………………….
Ўзбекистон иқлим шароитида қуёш панелларининг техник
характеристикаларини ўзгариш жараёнларини ўрганиш
Одамов У.О ………………………………………………………………………………………
КИМЁ ФАНЛАРИ
02.00.00
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
CHEMICAL SCIENCES
Giloslarni tez muzlatish bo’yicha eksperimental o’rganish texnologiyasi
Aripov M.MMamatov Sh. M,Meliboyev M .F, Qodirov U…………………………………...
Polyelectrolyte expansion effects in size-exclusion chromatography of plant
polysaccharides
Boymirzaev A. S, Sobirov S.M ………………………………………………………………….
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
03.00.00
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
BIOLOGICAL SCIENCES
547

44

53

66

72

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

12
13

14
15

16

17

18

Namangan viloyatidagi efirmoyli o`simliklar haqida fikrlarimiz
Abdullayeva N. X…………………………………………………………………………………
Smola saqlovchi kovraklar (ferula foetida (bunge) regel.) va f.tadshikorum (pimen))
urug’larining morfologiyasi va unish biologiyasi
Xalquziyeva M.A.,Raxmonqulov U……………………………………………………………
Барг устки ёнғоқ ширасининг мавсумий миқдор динамикаси
Юлдашева Ш.Қ………………………………………………………………………………….
Фарғона водийси зулукларининг биохилма-хиллигини ўрганиш бўйича илк
маълумотлар
Иззатуллаев З, Солижонов Х.Х……………………………………………………………….
Қоратепа тоғ массивининг ўрта зонаси биоценозлари нематодафаунаси ва
экологик хусусиятлари
Нарзуллаев С Б, Мавлонов О. М, Хакимов Н Х…………………………………………….
Cуғориладиган тупроқларда помидор хосилдорлигига азотли ўғитларнинг
таъсири.
Нормуратов О.У, Зокиров Х, Хурсанов Ш. Ғ ……………………………………………….

20
21

22

23

81
85

92

97

103

Анализ земель в охранных зонах высоковольтных линий электропередач (лэп) на
примере ферганской области.
Абдуллаев И. Н, Марупов А. А………………………………………………………………………..

19

77

107

Фосформочевина ўғитининг сабзавот
ўсимликлари ҳосили ва сифатига таъсири (Карам ва картошка мисолида)
Ташкулов С.М ………………………………………………………………………………….. 115
Природные факторы, характеризирующие потенциальную опасность эрозии почв
Джалилова Г.Т, Игамбердиева Д А, Маматкулов.А ……………………………………… 119
Барг шакли турлича бўлган ғўза намуналарининг f1 ўсимликларида турли сув
режими шароитларида “битта кўсакдаги пахта оғирлиги” белгисининг
ирсийланиши
Хамдуллаев Ш.А, Абзалов М. Ф, Набиев С.М, Шавқиев Ж.Ш………………………….. 122
Марказий Фарғона Шимолий Қисми Гидроморф Тупроқларининг Антропоген
Омил Таъсирида Ўзгариши
Қаландаров Н. Н, Исмонов А.Ж, Абдурахмонов Н.Ю …………………………………… 127
TEXNIKA ФАНЛАРИ
ТЕХНИИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00
TECHNICAL SCIENCES
Экстримал шароитда етиштирилган ковар (cаррaris spinosa) ўсимлик меваларини
қуритишда махсулот чиқиш миқдори ва сифат кўрсатгичларига қуритиш
усулларининг таъсири
Салихов С.А, Каримов И.Р, Хакимова А.З, Шарафиддинова М.Ф…………………….. 135
07.00.00

ТАРИХ ФАНЛАРИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
HISTORICAL SCIENCES
548

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

24
25
26

27
28

29

30
31
32
33

34

35

36

37

Маданий- маърифий юксалиш тарихидан
Насриддинова Д…………………………………………………………………………………
Ёшларни иш билан таъминлашнинг долзарб масалалари: муаммо ва ечимлар
Абдулбоқиев Ф.А………………………………………………………………………………..
Қўқон хонлигидаги сиёсий жараёнларга қисқа назар
(илк ҳукмдорлар давридан бошлаб худоёрхоннинг тахт тепасига келгунга қадар)
Исмоилов И …………………………………………………………………………………….
An’anaviy hunarmandchilik tarixidan (pichoqchilik misolida)
Mahmudov A. B…………………………………………………………………………………..
ХIХ аср охири – хх аср бошларида туркистонда соғлиқни сақлаш тизими:
анъанавийлик
Патхиддинов Р.Х ……………………………………………………………………………….
Ҳамза ҳакимзода ниёзий асарларининг ўзбек тили тараққиёт тарихида тутган
ўрни.
Хонқулов Ш.Х, Нурматова С.С………………………………………………………………..
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ
08.00.00
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ECONOMIIC SCIENCES
To problems of improvement of marketing in education
Nabieva N…………………………………………………………………………………………
Блокчейн технологияси- рақамли иқтисодиётнинг асосий омили сифатида
Усманова З.М…………………………………………………………………………………….
Пахта-тўқимачилик кластерини ривожлантириш масалалари
Ахунова М.Х ……………………………………………………………………………………..
К актуальным проблемам мотивации персонала на промышленных
предприятиях
Муминова Э.А …………………………………………………………………………………..
Саноат тармоқларига хорижий инвестицияларни жалб қилиш муаммолари ва
ечимлари
Тўхтасинова Д. Р…………………………………………………………………………………
Региональный маркетинг как инструмент повышения инвестиционной
привлекательности ферганской долины
Тухтасинова М.М ……………………………………………………………………………….
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ
09.00.00
ФИЛОСОФКИЕ НАУКИ
PHILOSOPHICAL SCIENCES
Демократик давлат бошқаруви моделларининг ривожланиш тенденцияси

139
143

150
157

161

164

170
174
179

184

189

194

Султонов А. Ф…………………………………………………………………………………………….

200

Ижтимоий ишда илмий тадқиқот метод ва воситалари
Юлбарсова Х.А…………………………………………………………………………………..

206

549

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

38
39

40
41
42
43

44

45

46
47

48

Yoshlarda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish – zamon talabi
Soxibov S.A……………………………………………………………………………………….
Жамият ва табиат орасидаги мувозанатнинг бузилиши глобал цивилизация
кризиси сифатида
Абдумаликов А.А……………………………………………………………………………….
Гендер сиёсати: муаммо ва ечимлар
Султонова А.Р …………………………………………………………………………………..
Глобаллашув даврида ёшларда аксиoлoгик oнгни шакллантириш
Расулова Ш.А, Азимoв У.А…………………………………………………………………….
Мафкуравий тарбиянинг моҳияти
Ибраҳимов Б.Б ………………………………………………………………………………….
Глобаллашув даврида ёшлар маънавиятини юксалтириш – бугунги куннинг
мухим вазифаси
Мухторжонова М.Р,.Холиярова М. С ……………………………………………………...

Глобаллашув шароитида социал стратификацион жараёнлар ва ижтимоий
ҳамкорлик
Шарипов А.З ……………………………………………………………………………………..
Ёшлар сиёсий маданиятини шакллантиришда ёшларга оид давлат сиёсатининг
ўрни.
Жалилов А.А ……………………………………………………………………………………
Носириддин тусий шахсияти
Қўшшаева Н. М …………………………………………………………………………………
Ҳаракатлар стратегияси – ёшлар интеллектуал салоҳиятининг ижтимоиймаданий омили сифатида
Исомиддинов.А А ………………………………………………………………………………
Постмодернизм таълимотида модерн инсоннинг айрим жиҳатлари
Олимова М ……………………………………………………………………………………….
10.00.00

49
50
51
52

213

219
224
228
232

235

240

247
251

256
261

ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHILOLOGICAL SCIENCES

Roles of clt and its features in teaching english.
Kodirova M.Sh ……………………………………………………………………………………
So’z birikmasining tilshunoslikdagi sintaktik birlik sifatidagi tadqiqi
Asqarova M.X …………………………………………………………………………………….
Assonans yoki vokalik alliteratsiyasi
Kuliyeva D.A .................................................................................................................................
Инновационные технологии (портфолио) в методике преподавания русского
языка и литературы
Ибрагимова Н …………………………………………………………………………………

550

268
272
276

283

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

53
54
55
56

57

58
59

60

61
62

63
64
65
66

67

68

Jarayon ifodalovchi leksemalar va ularning semantik tahlili
Xodjayeva M , Усмонова Х. ……………………………………………….................................
Неологизмлар: уларни тушиниш ва таржима қилишдаги муаммолар
Абдулбориева Ф ………………………………………………………………………………..
Бизнес туризм терминларининг структурал хусусиятлари таҳлили
Гавҳарой Исроилжон қизи ……………………………………………………………………
Тил тизими ҳар хил бўлган тилларда полисемия
ва унинг турлари
Нарзуллаева Ф. О……………………………………………………………………………….
Терминологик бирликларнинг комбинатор-таркибий ва функционал-синтактик
таҳлили
Шукурова М.А ………………………………………………………………………………….
Лингвистик тадқиқотларда ёшга оид номинациялар
Ахророва Р. У ……………………………………………………………………………………
Обогащение русской речи студентов общеязыковыми метафорами.
Мамаджанова М.Р ………………………………………………………………………………
Ўзбек тилидаги фраземаларнинг услубий маъноси ва унинг компонентлари
ҳақида
Рашидова У.М …………………………………………………………………………………..
Шоирнинг бадиий тафаккур олами
Каримов О.Я ………………………………………………………………………………….....,
Немис ва ўзбек тилларидаги соматик фразеологик бирликларни таржима қилиш
имкониятлари
Нуруллаев Х.Т …………………………………………………………………………………...
Неологизмы и проблема их изучения в современном русском языке.
Саттарова Ф. У …………………………………………………………………………………..
Значение перевода в интеграции культур
Юсупов М. Р……………………………………………………………………………………..
Словообразовательная семантика деминутивов в современном русском языке
Отаханова Ш …………………………………………………………………………………….
Таълим ўзбек тилида олиб бориладиган нофилологик йўналишлар талабарини
рус тилидаги кишилик олмошларининг келишикларда турланишини грамматик
модел асосида ўргатиш
Набиев Ш.А ……………………………………………………………………………………...
Ўзбек тилида диний матнлар услубини белгиловчи экстралингвистик омиллар
Омонтурдиева Ш. Р …………………………………………………………………………….
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00
PEDAGOGICAL SCIENCES
Бўлғуси математика ўқитувчисининг ўқув ва методик кўникмаларини
шакллантириш имкониятлари
Ўринов Ҳ, Баракаев М …………………………………………………………………………
551

286
290
295

302

310
317
321

324
331

339
345
350
355

359
364

372

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

69

70

71
72

73

74
75

76

77

78

79

80
81

82

83

Назария билан амалиётнинг ўзаро боғлиқлилига эришиш орқали математика
ўқитиш самарадорлигини ошириш
Юсупова А.Баракаев М ……………………………………………………………………….
Психолого-педагогическая ориентированность на индивидуализацию процесса
обучения
Пардабаева Д.Р ………………………………………………………………………………….
Revitalization of the cognitive activity of the student: a modern view of the problem
Akbarova R.A …………………………………………………………………………………….
Harbiy pedagoglarda xorijiy tillar bo’yicha mustaqil kompetentligini rivojlantirishning
nazariy jihatlari
Mamatqulov X.A, .Yunusov D. B ………………………………………………………………
O‘quvchilarning sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik-psixologik
holatini aniqlash
Azizov N, Raxmonov M.U, Rustamova M.Q…………………………………………………
Структура современного урока географии
Абдурахмонов Б.М, Суслов В. Г ………………………………………………………………
Шахс–жамият–давлат манфаатлари уйғунлигини таъминлашда норматив ҳуқуқий
ҳужжатларни роли.
Баннаев Н.Т ………………………………………………………………………………………
Бошланғинч синф ўқувчиларида танқидий фикрлашни ривожлантириш
имкониятлари
Мамаджанова Н. А ……………………………………………………………………………..
Работа со словом при изучении литературы с использованием авторской
технологии б.с. дыхановой гизатулина о. и.
Гизатулина О.И ………………………………………………………………………………….
Бўлажак ўқитувчиларнинг когнитив компетентлигини оширишда акмеологик
ёндашувнинг аҳамияти
Маҳмудова Д. Х ………………………………………………………………………………..
Sportda kurash turlarida umumiy va maxsus tayyorgarliklarining shakllantirish
usullari
Qirg’izov I. M .................................................................................................................................
Кураш турларида портловчан кучни ошириш омиллари
Ишонқулов Б. М ………………………………………………………………………………...
O’quv kun tartibidagi sog’lomlashtirish tadbirlari orqali boshlang’ich sinf
o’quvchilarini harakat faolligini oshirish
Ismoilov, Turobjon , Ismoilov, G‘anisher …………………………………………………….
Oliy harbiy bilim yurtlarida “elektrotexnika va elektronika asoslari” fanini o‘qitishda
axborot texnologiyalarning ahamiyati
Ramonova S. K …………………………………………………………………………………..
Бўлажак касб таълими ўқитувчиларни мустақил таълим олишини
фаоллаштириш усуллари
Хайитова Ш.Д ……………………………………………………………………………………
552

378

382
386

391

397
401

406

413

418

427

434
439

444

447

451

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

84
85
86

87

88

89
90
91
92

93

94
95

96

97

98

99

Ta’lim sohasida integrativ yondashuvning o’rni va roli.
Tursunboeva M.A ………………………………………………………………………………..

458

Иккинчи тилни ўргатишни самарали ташкил этишда ҳиссий муҳитнинг аҳамияти
Эргашева Х. Ю …………………………………………………………………………………..

462

Бадиий гимнастика билан шуғулланувчи 3-7 ёшли болалар қоматидаги
нуқсонларларни бартараф этиш имкониятлари
Рахманова Д. А Болтабоев С. А.……………………………………………………………….
Ўзбек тилидаги “илм-маърифат” семемали луғавий бирликларни тадқиқ этиш
муаммолари
Рахматуллаева Д. Ш…………………………………………………………………………….
Кичик мактаб ёшидаги болаларга ўзга тилни ўргатишда ўзига хос педагогик
ёндашувлар
Жўраева С.Ж……………………………………………………………………………………..
Талабаларда аналитик тафаккурни ривожлантириш технологияси
Мирқосимова М.М………………………………………………………………………………
O’yin vositasida tarbiyalanuvchilarda do’stona munosabatlarni shakllantirish
Kuranova I.X ...................................................................................................................................
Yoshlarni har tomonlama sog`lom va ijtimoiy barkamol bo`lishlarida sportninq o’rni
Qo`chqarov U ……………………………………………………………………………………….
Педагогик технологиялар асосида ёшларда ахборотларга рационал ёндашув
кўникмаларини шакллантириш.
Қосимова З……………………………………………………………………………………….
Умумтаълим мактабларини малакали педагог кадрлар билан таъминлаш
соҳасида илғор хорижий давлатлар тажрибаси ўзбекистон манфаатлари
кесимида
Салимов М.А …………………………………………………………………………………….
Sog’lom turmush tarzi vatanparvarlik tarbiyasining ijtimoiy pedagogik asoslari
Boltaboyev H. H, Bekmirzayev M. H…………………………………………………………..
Қўшма таълим дастурларини ташкил этиш тажрибаларини бенчмаркинг методи
асосида ўрганиш
Лутфуллаев П.М ………………………………………………………………………………...
Варваризмларнинг тилга ўзлаштириш жараёнида нутқий мулоқот ва лисоний
онгнин грoли
Ғофурова М, Б ………………………………………………………………………………….
Талабаларда интеллектуал маданиятнинг шаклланиш ва ривожланиш
диагностикаси
Эгамбердиева Т. А, Қурбонов Ж.А…………………………………………………………..
Эксперт баҳолаш ҳамкорлик асосида педагогик фаолиятни ривожлантириш
технологиялари самарадорлигини аниқлаш методи сифатида
Исакова Д…………………………………………………………………………………………
Фанларни модулли ўқитиш жараёнида виртуал лабораториялар яратиш ва
улардан фойдаланиш
Темирова М, Ахмедов А ............................................................................................................
553

486

470

474
478
481
486

488

494
498

503

508

512

519

524

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

100 Noto`liq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining o`ziga xos
xususiyatlari
Asranbayeva M.X ……………………………………………………………………………….. 532
101 Бўлажак педагог-тарбиячиларнинг касбий-ижодий фаоллигини оширишда инновацион
методлардан фойдаланиш йўллари

Хушназарова М. Н ……………………………………………………………………………..
102 Эркин Воҳидов ижодини умумий ўрта таълим мактабларида ўрганишда ёшларни
ватапарварлик руҳида тарбиялашнинг аҳамияти
Файзуллаев Т., Хужамбердиева Ш……………………………………………………………

554

535

543

